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ABSTRACT 
A  lead  tablet  found  in  the Kupa River  at  Siscia  (Pannonia,  present‐day  Sisak)  is  a  unique 
judicial curse tablet,  in which the river god Savus was  invoked to harm the adversaries of the 
















Hi ha  tres: G. Domitius Secundus, Lucius Larcius,  i Valerius Secundus,  tots, possiblement, de 
Cibalae (Panònia, actual Vinkovci). Altres noms inclouen P. Caetronius i G. Corellius de Narbo 
(Narbonne)  a  la Gàllia  i  L.  Licinius  Sura  d’Hispània,  així  com  també  a  Lucilius Valens,  que 









the  previous  year  from  the Kupa  River  (the  Roman‐period  Colapis);  there  is 
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hardly any doubt that it was deliberately deposited in the river.1 It is kept in the 
Archaeological Museum  at Zagreb  (fig.  1a‐b). The  tablet  represents  a peculiar 
case of a unique judicial curse tablet, in which the river god Savus was invoked 
to harm the adversaries of the authors of the text. The authors appear to be in 
plural,  since  they  refer  to  “our  adversaries”,  thus  they must have been more 
than  just one. This  is  the  first known defixio  in  the western part of  the Roman 
Empire in which a river deity is called upon to do harm.2 The inner side bears 
the names of the opponents in a lawsuit, as well as the imprecation that was to 
prevent  them  from  saying  anything  against  the  authors  of  the  tablet.  It  ends 
with  an  appeal  to Muta  Tagita,  an  ancient Roman  divinity  Tacita Muta,  the 
goddess of silence, dwelling in the lower world;3 she should make adversaries 
speechless.  Adversarius  is  the  usual  term  to  denote  an  opponent  in  a  legal 
process.4 The end of the text is illegible.  
The curse was also inscribed on the exterior side and addressed to the god 
Savus,  but  without  the  names  of  the  opponents.  It  had  first  been  briefly 





additional emendations.7 The  curse  is most  interesting  from various points of 
view:  first  and  foremost  because  Savus was  asked  to  silence  the  opponents, 
probably  by  sinking  them.8  The  text  was  written  in  vulgar  Latin,  which  is 
indicated,  in  addition  to  other  linguistic  features,  by  the  doubling  of  the 
sibilants  (adverssar(i)o(s)  nosstro(s),  (H)isspan(us),  Ssecundo(s)),  liquids  (such  as 





                                                 

















































Our  adversaries  Gaius  Domitius  Secundus  and  Lucius  Larcius  and 
Valerius Secundus  from Cibalae and Publius Caetronius, Gaius Corellius 
from Narbo and Lucius Licinius Sura from Hispania and Lucilius Valens. 











the  heterogeneous  and  changeable  population  of  Siscia  and  the  lively 
commercial  activities  in  the  city.  The  town  enjoyed  an  outstanding  strategic 
position  in  antiquity,  having  become  well  known  ever  since  it  had  been  a 
central  Pannonian  emporium  in  the  second  and  first  centuries  BC.  It  was 





and was  regarded  as  the best  starting point  to  conquer Dacia  (Strabo  7.5.2 C 




peninsulas,  i.e.  Italy with Thrace, Macedonia,  and  the East. Consequently,  in 
terms of international traffic and logistics, its importance remained unchanged. 
Six  individuals  are named  as  the  opponents  of  the  authors  of  the  curse 
tablet; those who composed the curse (or perhaps only one author) must most 
probably  have  been  local  residents.10  Three  adversaries  are  listed  first:  G. 
Domitius  Secundus, Lucius Larcius,  and Valerius  Secundus;  the  first  two  are 
mentioned  twice  in  the  text. After  the name Valerius Secundus, origo  is noted, 
which should be explained as Ciba(lis);  it  is repeated  in  line 15 after  the name 
Lucius Larcius. Apparently, it refers at least to these two individuals, but most 
probably  to all  three. They  came  from Cibalae, present‐day Vinkovci. Cibalae 
grew  on  the  territory  of  the Breuci  and  after  the division  of Pannonia under 





Domitii  are  numerous  in  the  Celtic‐speaking  western  provinces,  and 
notably also  in northern  Italy, as well as  in Dalmatia and Pannonia,12 and  the 
family is also well represented at Siscia, both in inscriptions on stone and on the 
recently published tesserae used in the textile industry, recovered from the Kupa 
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River.13 Domitius Crescens  is known  from an  epitaph on a  sarcophagus  from 
Siscia,14  and L. Domitius Constitutus,  a  soldier  of  the  legion X Gemina  and  a 






origo. Lucilius  is  a  rather  common  gentilicium,  frequent  in  northern  Italy  and 
Gallia Narbonensis, but also  in Dalmatia and Pannonia.19 He could have been 
from  Siscia,  where  the  Lucilii  are  attested  to  three  or  four  times  on  stone 
monuments, and are also well represented on the tesserae.20 Valens is a common 






3. WAS L. LICINIUS SURA ROMAN SENATOR AND TRAJAN’S FRIEND? 
According  to  a  recent  interpretation,  L.  Licinius  Sura  should  most 
probably  indeed  be  identified with  the  Roman  senator  from  Tarraco, whose 
family  had  very  likely  originated  from  Celsa.25  He  was  three  times  consul 
(ordinarius  in AD 102 and 107)26 and a  close  friend and adviser of Trajan. He 
took part in both of Trajan’s Dacian Wars, in AD 101–102 and 105–106;27 he may 



















no.  103);  cf. Alföldy  (1975: no. 930  (“Arco de Bará”: Ex  testamento L. Licini L. F. Serg(ia  tribu) 
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have died soon after his  third consulate.28 Not much  is known of his  life, and 
the  epigraphic  evidence  that  could  shed more  light on his  career  is also very 
limited.29 He  possessed  a  house  on  the Aventine Hill  and  had  estates  in  the 
areas  of  Tarraco,  Barcino,  and Auso;30  his  governorship  of Germania  should 
most probably be dated to AD 97–98.31 As is mentioned in the Roman History of 
Cassius Dio,  Trajan, who  had  always  regarded  him  as  a  trustworthy  friend, 
honoured him with a public  funeral and had a  statue erected  in Rome  in his 
memory (68.15.32).  
Although  Siscia must  have  undoubtedly  been  a most  significant  city  in 
terms of international trade and exchange, it nonetheless seems highly unlikely 
that a Roman senator, who had  twice been consul ordinarius, would have been 
mentioned  in  the company of  two or  three persons  from Cibalae, a man who 
may have been from Siscia, and two from Narbo, all in all representing a group 
of  rather  insignificant  individuals.32 According  to  the  text  of  the  curse,  they 
should have been prevented  from  speaking against  the authors of  the defixio, 
implying  that  they  should have appeared  in person  in a kind of  lawsuit;  it  is 
hard  to  imagine  that Trajan’s adviser and  friend would have personally been 
involved in a legal dispute at Siscia.  
The final argument to identify L. Licinius Sura from Hispania in the curse 
tablet with  the  famous  L.  Licinius  Sura  is  equally weak,  as  it  is  based  on  a 
wrong question of how to otherwise explain the presence of two Licinii Surae in 
the Danubian provinces at  the same  time.33 However,  the date of  the defixio  is 
actually  not  known,  the  second  century  AD  seems  plausible,  but  the  text 
contains no  indication  that could help establish  it more precisely. The date  in 
the  reign  of  Trajan  has  arbitrarily  been  proposed merely  on  the  basis  of  the 
supposed identification of Sura with Trajan’s friend. E. Vetter suggested a date 
between the reign of Hadrian and the outbreak of the Marcomannic Wars (118 
to  167 AD),  since during  this period  the  town  attracted people  from  various 
parts of the Roman Empire.34 Guglielmo Bartoletti, in contrast, proposed a date 
in  the  first half of  the  first  century AD, basing his argument on paleographic 
                                                                                                                                               
Surae  consacratum); Bennett  (1997:  88);  Strobel  (2010:  236–301:  on both Dacian wars;  on  Sura: 
passim, particularly 158–163); Eck (2017: 5 and 6). 
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features  of  the  defixio  that  can  rarely  be  regarded  as  reliable.35  The  date  is 
evidently  uncertain;  most  recently  the  third  century  has  been  proposed.36 
Licinius Sura from the curse tablet presumably belonged to a period later than 
the reign of Trajan.  
A  clue  to  understanding  his  name  should  very  likely  be  sought  in  the 
habit of giving names of  famous  individuals  to children of middle and  lower 
classes,  but  also  of  the  municipal  elite  (such  as  the  Cornelii  Scipiones  in 




and  a  man  with  the  same  name  from  Saguntum.39  Among  other  names 
mentioned in his list are L. Aemilius Paullus, Cn. Cornelius Cinna, L. Cornelius 
Lentulus, M.  Iunius  Brutus, M.  Licinius  Crassus, M.  Porcius  Cato,  and M. 
Postumius Albinus.40  It should be added  that  the gentilicium Licinius  is by  far 
the best documented in Hispania;41 several families of the gens Licinia are well 




cognomen  evoking  the  famous  senatorial  Ti.  Sempronii.43  In  a  recently 
published military  diploma  from  the  years  between AD  151/152  and  154,  a 
prefect  of  the  ala  Antiana  Gallorum  et  Thracum,  Cn.  Domitius  Corbulo,  is 
mentioned.44 He bore  the name of  the greatest general under Nero, who had 
successfully  fought  against  the  Parthians,  and  whose  achievements  were 
described by Tacitus  (Ann., books  12–15)  and Cassius Dio  (books  60–63). His 
daughter Domitia Longina was married  to Domitian.45 There  is no doubt  that 
the father of the prefect wilfully gave the son the cognomen Corbulo, regarding 
it a good omen. 
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The Latin cognomen Sura,46 which is rather rare, does occur a few times in 
Italy  and  Hispania.47  It  does  not  seem  at  all  surprising  that  some Hispanic 
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lupa  =  F.  und  O.  Harl,  www.ubi‐erat‐lupa.org  (Bilddatenbank  zu  antiken 
Steindenkmälern). 
OPEL = Lőrincz, B., Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, Vol. I: Aba – Bysanus, 











Caption: AIJ  557  = HD027805  (exterior  and  inner  side):  photographs  enhanced with 
PhotoShop to improve legibility. 
 
